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ACTS
of the
SYNOD
of the
CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE KERK
in
THE NETHERLANDS
held from June 5 —20, 1872
in
GRONINGEN
'S GRAVENHAGE
S. VAN VELZEN Jr.
1872

June 15 — Morning
Art. 124
Art. 5 of the Agenda is under discussion
a. That the Synod revise the present usage regarding examinations and calls of
candidates, and to add that no one is ready for a call before he has undergone all
necessary examinations. (North Brabant.)
b. That the Synod explain whether the oath against Simony, which in some
provinces has been administered at the peremptory examination, is not
superfluous, and therefore can be abolished. (Groningen.)
A. It appears after discussion and explanation that North Brabant does not necessarily
desires abolishment of the Classical examination (which many members think ought to be
preserved), but does desire that from now on it will not be possible anymore that anyone,
who has been lawfully chosen by the entire denomination to be suitable for a call, and
who, after having ripe and prayerful counsel has decided to accept such a call, is then
rejected by an assembly which consists only of a portion of the church. It is possible that
he is approved a short while later by another province, and is advanced into the ministry.
The importance of the objections against this is pointed out. On the basis of all this, the
request is pronounced forcefully that no one can be called before he has passed all the
necessary examinations successfully.
The objection is expressed that such a revision would go against the church order, and
with it would also bring difficulties. Therefore, although the present use has its shadow
sides, the difficulties occur so rarely that such a drastic change cannot be considered to be
necessary. If the decision is simply executed in an accurate way at the Classical
examination, then it certainly will be quite different from the examination in Kampen.
Finally, it is concluded that in the resolution about the Classical examination
[55]

the word "main" [hoofdzakelijk] will be replaced with "only."
The aforementioned resolution will from now on be the following:
The Synod resolution that the examination will only concern:
Revealed theology:
didactic, polemic, practical
Pastoral, specifically homiletics and catechetical
History and contents of the Forms of Unity, liturgical writing, and
church government.
Art. 126
B. is explained by the delegates of Groningen. From the discussion it appears that in
general the repetition of the oath in question is considered not permissible, because an
oath may never be demanded without urgent necessity. Some brethren wish the total
abolition of that oath since it was introduced originally by the state and does not suit our
present circumstances anymore. Also, according to the judgment of many, there is no
valid reason to demand an oath against Simony, because they consider the genuine
perception of the sacred office, the promise and signature, to be sufficient. Others
counter this by saying that the longtime use of this oath in the church made it de facto
legal and that, if it were eliminated it would give an unfavorable impression in the
congregation. Both proposals were submitted, discussed, and the latter was accepted.
Proposal 1
The Synod, having considered everything, is of the opinion that there is no urgent reason
for the oath against Simony in the present circumstances. Having abolished that oath
Synod concludes that the penalty — mentioned in the form about that oath — will be
applied to each who is guilty of Simony.
Proposal 2.
Although the oath against Simony has its origin in the state, and has not been prescribed
by either the Dordt Church Order or by any ecclesiastical resolution, Synod judges to
maintain this for now (with regard to the present-day use). This is only with that
understanding that it will be required only once, and specifically in Kampen, and that the
form will be altered to suit the present circumstances of the church.
[p.56]
The Synodical Commission will inquire from the sister churches abroad whether a similar
kind is in use there as well.
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54
Achttiende Zitting.
15 Junil. — Voormiddag.
Art. 123.
De Vergadering wordt, met het zingen van Ps. 32 :
Gij zijt mij, Heed ter schuilplaats in gevaren,

en gebed, door Oud. VOGELAAR geopend.
Art. 124.

iet1:1:Woord « h
édeeld beslui
g Synod.
C4:eopenbw
stellige,

Pas toraal,
eschiede)
Liturgi

Mededeeling dat Ds. HESSELS heden nacht naar huis is ontboden.
Ds. NEDERHOED neemt als Secundus zitting, na instemming met de
Gereformeerde leer te hebben betuigd.

Art. 125.
Art. 5 der Ag en da wordt aan de orde gesteld.
a.

b.

De Synode wijzige het tegenwoordig gebruik in zake van Exarnina en beroeping
der Candidaten, in dezervoege dat niemand beroepbaar zij, v66r hij :tile
noodige Examine heeft ondergaan. (Noord-Brabant.)
De Synode verklare of de eed tegen de Simonie, die tot hiertoe in sommige
Provinciën bij het peremtoir examen wordt afgenomen, niet overbodig is , en
derhalve kan afgeschaft worden. (Groningen).

A. Uit toelichting en discussie blijkt dat Noord-Brabant niet bepaald afschaffing van het Classicaal examen wil, hetwelk vele leden
om verschillende redenen meenen te moeten behouden; doch wal
verlangt dat het voortaan niet meer mogelijk zij dat iemand, die door
een wettige, uit en door heel de Kerk gekozene, Vergadering beroepbaar gesteld is, op wettige wijze door eene Gemeente is beroepen,
en na rijp en biddend beraad gemeend heeft zulk een beroep te
moeten opvolgen, worde afgewezen door een Vergadering, die slechts
een gedeelte der Kerk vertegenwoordigt — om welligt kort daarna in
eene andere Provincie weder goedgekeurd, en tot de bediening bevorderd te worden. Het gevvigt der daartegen geldende bezwaren wordt
aangewezen. En op grond van een en ander de wensch met kracht
uitgesproken dat men niemand beroepbaar stelle, vóór hij alle examina,
die men nooclig oordeelt, met goed gevolg heeft doorgestaan.
Hiertegen wordt aangevoerd dat zulk eene wijziging met de kerkorde strijden, en ook hare moeijelijkheden medebrengen zou, alsmede
dat, hoewel het tegenwoordig gebruik zijn schaduwzijde heeft, de
moeijelijkheden zoo zelden voorkomen dat zulk eene ingrijpende verandering niet geacht kan worden noodzakelijk te zijn. Wordt het besluit op het Classicaal examen slechts naauwkeurig uitgevoerd, dan
zal het ook wel bepaald een ander zijn dan het examen te Kamp en.
Ten slotte wordt bepaald dat in het besluit op het Cl as s. Examen
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het woord «hoofd zakelij k» zal plaats maken voor « alle en ».
Bedoeld besluit luidt derhalve nu aldus:
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De Synode besluit dat het examen alleen zal gaan over:
Geopenbaarde Godgeleerdheid:
stellige, wederleggende , beoefenende.
Pastoraal, inzonderheid Predikkunde en Catechetiek.
Geschiedenis en inhoud der Formulieren van Eenheid,
Liturgische schriften, en Kerkregering.
Art. 126.

B. wordt door de afgevaardigden van Groningen toegelicht. Uit
de discussie blijkt dat algemeen het h er halen van den bedoelden
eed ongeoorloofd wordt geacht, omdat een eed nooit zonder dringende noodzakelijkheid mag worden gevorderd. Sommige broeders
wenschen geheele afschaffing van dien eed, daar hij oorspronkelijk
niet door de Kerk maar door den Staat is ingevoerd, en voor
onze tegenwoordige toestanden niet meer past Ook is er, naar
veler oordeel, geen geldige reden om tegen de Simonie een eed te
vorderen, terwijl men voor de regte waarneming van het heilig
ambt belofte en handteekening genoegzaam acht. Hiertegen stellen
anderen • de meening dat het langdurig gebruik dezen eed in de
Kerk heeft gewettigd, en men, door denzelven af te schaffen, een
ongunstigen indruk in de Gemeente zou teweeg brengen. De beide
volgende voorstellen worden ingediend, besproken, en het laatste
aangenomen.
Voorstel 1.
De Synode, alles overwogen hebbende, oordeelt dat er in den tegenwoordigen
toestand geen dringende reden is voor den eed tegen de Simonie.
Dien eed afsehaffende bepaalt zij dat de straffen, in het formulier van dien eed
genoemd, zullen worden toegepast op ieder die zich aan Simonie schuldig maakt.

Voorstel 2.
Hoewel de eed tegen de Simonie van Staatkuncligen
oorsprong is, en noch door de Dordsche Kerkorde noch
door eenig kerkelijk besluit wordt voorgeschreven, oordeelt de Synode, met het oog op het hiertoe gevolgde
gebruik, dien vooralsnog te moeten behouden; echter met
dien verstande dat hij slechts eenmaal, en wel te Kampen
zal worden afgenomen, en het formulier daarvan naar den
tegenwoordigen toestand der Kerk worde gewijzigd.

51,

De Synodal° Commissie zal hij de Buitenlandsehe zusterkerken informeeren of ook daar soortgelijk gebruik plaats
heeft.

L.

Art. 127.
Aan de orde is Art. 10 der Agenda:

De Synode rigte een hartelijke en dringende opwekking aan alien die, buiten onze
Kerkgemeenschap, de Gereformeerde belijdenis liefhebben, om zich met ons te
vereenigen, daar de nood der tijden racer dan immer thans ook de Nederlatulseho
Christenen tot cendragt en samenwerking dringt. (Noord-Brabant).

Na de toelichting besluit de Synode, meenende dat geheel het
ontstaan en bestaan onzer Kerk eene voortdurende, dringende noodiging is, gelijk N.-Brabant bedoelt, van harte met (cat voorstel
in te stemmen, en in de Notulen de verklaring op te nemen;
dat zij niets liever wenscht dan eenheid en samenwerking onder al Gods kinderen, en zich grootelijks zal verheugen als de Heerb, naar onzen wensch en bede, die
broeders en zusters in ons midden brengen zal, wier wegblijven wij zoo lang reeds hebben betreurd.

Art. 428.
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Ds. B
Ps. 118

Aan de orde is Art. 11 der Agenda;
a, De Synode vestige hare aandacht op de kleine tractementen van vele predikanten onzer Kerk, (Gelderland).
b. De Synode wekke de Gemeenten op tut verbetering van de schrale tractementen, (Overijssel).

De afgevaardigden van beide Provincien lichten dit voorstel toe.
In de Vergadering wordt een weemoedige stemming merkbaar bij
de voorstelling van de bekrompen verzorging en den medelijdenswaardigen toestand van vele Evangeliedienaren. Voorzoover in de
zwakheid der Gemeenten de reden hiervan ligt, meent de Synode
dat men behoort toe te zien dat Gemeenten, die geen Leeraar kunnen onderhouden, ook niet een Leeraar en zich zelve, door ligtvaardig
beroepen, in gevaar van groote moeite brengen terwijl voorts de
sterkere de zwakkere behooren te schragen, vooral wanneer het in
het belang der Kerk kan geacht worden dat de laatste een eigen
Leeraar hebben.
Anders is het met Gemeenten, die zeer gemakkelijk haren Leeraar
mild kunnen onderhouden, doch blind blijven voor de steeds toegenomen duurte der levensmiddelen, en de toenemende eischen voor het
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